Scientific Bulletin of Namangan State University
Volume 2

Issue 4

Article 61

4-10-2020

POET’S ARTISTIC WORLD
Abidjon Yakubdjanovich, Karimov
doctor of filosophy (Ph.D), dosent

Follow this and additional works at: https://uzjournals.edu.uz/namdu
Part of the Education Commons

Recommended Citation
Karimov, Abidjon Yakubdjanovich, (2020) "POET’S ARTISTIC WORLD," Scientific Bulletin of Namangan
State University: Vol. 2: Iss. 4, Article 61.
Available at: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss4/61

This Article is brought to you for free and open access by 2030 Uzbekistan Research Online. It has been accepted
for inclusion in Scientific Bulletin of Namangan State University by an authorized editor of 2030 Uzbekistan
Research Online.

POET’S ARTISTIC WORLD
Cover Page Footnote
???????

Erratum
???????

This article is available in Scientific Bulletin of Namangan State University: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/
iss4/61

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

1

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

Бош муҳаррир: Наманган давлат университети ректори С.Т.Турғунов
Масъул муҳаррир: Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор М.Р.Қодирхонов
Масъул муҳаррир ўринбосари: Илмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш
бўлими бошлиғи Б.Уринов
ТАҲРИРҲАЙЪАТИ
Физика-математика фанлари: акад. С.Зайнобиддинов, акад. А.Аъзамов, ф-м.ф.д., проф.
Ў.Розиқов, ф-м.ф.д., проф. М.Тўхтасинов, ф-м.ф.д., доц. Б.Саматов.
Кимё фанлари- акад.С.Рашидова, акад. А.Тўраев, акад. С.Нигматов, к.ф.д., проф.
Ш.Абдуллаев, к.ф.д., проф Т.Азизов.
Биология фанлари- акад. К.Тожибоев, акад. Р.Собиров, б.ф.д. А.Баташов.
Техника фанлари- т.ф.д., проф. А.Умаров, т.ф.д., проф. С.Юнусов.
Қишлоқ хўжалиги фанлари – г.ф.д., доц. Б.Камалов, қ-х.ф.н., доц. А.Қазақов.
Тарих фанлари – акад. А.Асқаров, с.ф.д., проф. Т.Файзуллаев, тар.ф.д, проф. А.Расулов,
тар.ф.д., проф. У.Абдуллаев.
Иқтисодиёт фанлари – и.ф.д., проф.Н.Махмудов, и.ф.д., проф.О.Одилов.
Фалсафа фанлари – акад., Ж.Бозорбоев, ф.ф.д., проф. М.Исмоилов, ф.ф.н., О.Маматов,
PhD Р.Замилова.
Филология фанлари – акад. Н.Каримов, акад. Т.Мирзаев, фил.ф.д., проф. Н.Улуқов,
фил.ф.д.,проф. Ҳ.Усманова. фил.ф.д.,проф. Б.Тухлиев.
География фанлари - г.ф.д., доц. Б.Камалов, г.ф.д., проф.А.Нигматов.
Педагогика фанлари- п.ф.д., проф. У.Иноятов, п.ф.д., проф. Б.Ходжаев, п.ф.д., проф.,
Л.Муминова, п.ф.д., проф. Н.Эркабоева, п.ф.д., проф.Ш.Хонкелдиев.
Тиббиёт фанлари – б.ф.д. Ғ.Абдуллаев, тиб.ф.н., доц. С.Болтабоев.
Психология фанлари – п.ф.д.,проф З.Нишанова, п.ф.н., доц. М.Махсудова
Техник муҳаррирлар: Б.Ашуров, Н.Юсупов,
Таҳририят манзили: Наманган шаҳри, Уйчи кўчаси, 316-уй.
Тел: (0369)227-01-44, 227-06-12 Факс: (0369)227-07-61 e- mail: ilmiy@inbox.uz
Ушбу журнал 2019 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация
комиссияси Раёсати қарори билан физика-математика, кимё, биология, фалсафа,
филология ва педагогика фанлари бўйича Олий аттестация комиссиясининг
диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар
рўйхатига киритилган.
“НамДУ илмий ахборотномаси–Научный вестник НамГУ” журнали Ўзбекистон
Матбуот ва ахборот агентлигининг 17.05.2016 йилдаги 08-0075 рақамли гувоҳномасига
биноан чоп этилади. НамДУ Илмий-техникавий Кенгашининг 04.10.2020 йилдаги
кенгайтирилган йиғилишида муҳокама қилиниб, илмий тўплам сифатида чоп этишга
рухсат этилган (Баённома № 3). Мақолаларнинг илмий савияси ва келтирилган
маълумотлар учун муаллифлар жавобгар ҳисобланади.

© НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ-2020
2

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

ШОИРНИНГ БАДИИЙ ТАФАККУР ОЛАМИ
Каримов Обиджон Якубжанович ,
НамДУ доценти, филология фанлари номзоди
Аннотация. Мақолада шеър-метафоранинг ўзига хос хусусиятлари Ўзбекистон
халқ шоири Абдулла Орипов ижоди мисолида таҳлил қилинган. Унда шеърнинг тасвир
предмети инсон ҳис-туйғулари эканлиги, инсон қалбини тадқиқ этишилиги айтилади.
Машҳур Аристотелнинг поэтик образ яратиш маҳорати ҳам тилга олинган. Поэтик
метафора билан лингвистик метафора мисоллар билан солиштирилган. А. Ориповнинг
метафорик образ яратиш маҳорати мисоллар билан таҳлил қилинган.
Калит сўзлар:образ (тимсол), глоссалар, метафора, поэтик метафора, лингвистик
(лисоний) метафора, композицион контраст, композиция, шеър-ўхшатиш, сўз, сўз
бирикмаси, образлилик, эстетика, гулливер, бургут, аллегория, муболаға, литота, тазод,
тушунча, бадиий ҳукм (предикат)
ХУДОЖЕСТВЕННЬIЙ МИР ПОЭТА
Каримов Обиджон Якубджанович,
доцент НамГУ, кандидат филологических наук.
Аннотация. В данной статье рассматриваются поэтические метафоры на
примере творчества народного поэта, героя Узбекистана Абдуллы Арипова. В нем
говорится, что предметом стихотворения являются человеческие эмоции, исследование
человеческого сердца. Также упоминается поэтический образ знаменитого Аристотеля.
Сравнение поэтической метафоры с примерами лингвистической метафоры.
Метафорические навыки Арипова анализируются на примерах.
Ключевые слова: метафора, поэтическая метафора, лингвистическая метафора,
композиционный контраст, образ, поэтическое сравнение, гипербола, литота, понятие,
изображение, композиционный контраст, композиция, симуляция поэмы, слово, фраза,
изображение, эстетика, гулливер, орел, художественное суждение (предикат).
POET’S ARTISTIC WORLD
Karimov Abidjon Yakubdjanovich,
doctor of filosophy (Ph.D), dosent
Annotation. The article discusses the poetic metaphors on the example of works of the
people’s poet and hero of Uzbekistan Abdulla Oripov. It says that the subject of the poem is a
human emotion and study of the human heart. The poetic image of the famous Aristotle is also
mentioned. There is a comparison of poetic metaphor with the examples of linguistic metaphor. A.
Aripov's metaphorical skills are analyzed with examples.
Key words: metaphor, poetic metapfor, compositional contrast, image, composition, poetic
comparison, word, gloss, metaphor, linguistic metaphor, composition, simulation of a poem, word,
phrase, image, aesthetics, Gulliver, eagle, allegory, concept, artistic judgment (predicate)
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Шеърият ҳақида гап кетганда, энг аввал унинг тасвир предмети инсон ҳистуйғулари эканлиги, инсон қалбини тадқиқ этиши айтилади. Инсон қалби эса
чексиз бир уммон. Ундаги эврилишлар, туйғулар жилвасини аташ учун ҳар доим
ҳам сўз топилмайди. Шунинг учун шеър образ яратади, ўз навбатида, образ шоир
учун ўша ҳис-туйғуни ифодалашга, шеърхон учун эса қайта ҳис қилиб кўришга
имкон яратади. Худди шу нуқтада лисоний метафора билан поэтик метафора
орасидаги фарқни кўриш мумкин. Поэтик метафора – образ, у лисоний метафора
каби аташга эмас, балки ифодалашга қаратилгандир. Зеро, поэтик метафора сўз ёки
сўзлардан таркиб топувчи матн бўлгани ҳолда, унда ифода сўз (ёки сўз бирикмаси,
гап, матн) воситасида эмас, балки унинг ёрдамида яратилган образ орқали амалга
ошади. Арастунинг уқтиришича, агар умумистеъмолдаги сўзлар поэзия тилининг
аниқлигини таъминласа, “глоссалар, метафоралар, безаклар... олийжаноб ва улуғворлик
касб” этади [1], яъни кундалик нутқдан фарқлайди. Бундан кўринадики, Арасту ўзи
айтмоқчи “ноодатий сўзлар”ни, жумладан, метафораларни поэзия тилининг
белгиловчи хусусияти деб ҳисоблайди ва уларга ғоят катта аҳамият беради.Демак, биз
оддий ҳақиқат сифатида қабул қиладиган “бадиий адабиёт сўз воситасида иш
кўради, сўз воситасида ифодалайди” деган қарашни ҳам шундан келиб чиққан ҳолда
тушуниш керак бўлади. Яъни сўз бадиий адабиётда образ яратиш воситасидирки,
унинг ёрдамида сўз санъатининг ифода воситаси бўлмиш образ яратилади.
Абдулла Орипов адабиёт, шеърият ҳақида гапира туриб шундай дейди:
“Адабиёт, шеърият образлилик билан тирикдир. Шеъриятда самимият ҳам бўлиши
керак. Шундагина у бир умр эсда қолади” [2]. Демак, шоир шеърият олдига иккита
асосий талабни қўяди: образлилик ва самимийлик. Шубҳасиз, ғоят тўғри талаблар.
Лекин шуниси борки, уларнинг биринчиси поэзиянинг табиати билан, иккинчиси
эса ижодкор шахс – шоир табиати билан боғлиқдир. Албатта, самимият жуда зарур,
лекин образлилик бирламчи эканлиги шубҳасиз. Адабиёт илми бадиий образ
поэзиянинг воқеликни бадиий-эстетик инъикос қилишида энг асосий, бирламчи
восита эканлигини бешак ҳақиқат дея эътироф этади. Зеро, сўз санъати инсоннинг
ички оламини ҳам, ундан ташқаридаги оламни ҳам бадиий образ воситасида идрок
этиб, уларга эстетик идеал нуқтаи назаридан муносбатда бўлган ҳолда
умумлаштиради ва конкрет ҳис этиладиган тарзда акс эттиради. Яъни бадиий образ
санъатдаги ҳам тафаккур, ҳам ифода шаклидирки, шунинг учун образлилик
санъатнинг белгиловчи хусусияти саналади.
Эстетика ва адабиётшуносликка оид ишларда бадиий образнинг материали бир
томондан реал воқелик, иккинчи томондан ижодкор шахси эканлиги таъкидланади
[3]. Агар метафора (ҳатто унинг энг оддий кўчим даражасидаги кўриниши ҳам)
образ эканлигини эътиборда тутсак, бу гап унга ҳам тўла тегишли деган хулоса
келиб чиқади. Аслида, буни Арасту яхши метафора ярата олиш, ўхшашликни кўра
олиш истеъдоднинг белгиси деб ҳисоблаганидаёқ эътироф этган. Чунки ўхшашлик
воқеликда мавжуд бўлса, уни кўра олиш ижодкор шахси билан боғлиқ, яхши
метафора эса шу иккисининг бирлигида яратилади. Арасту метафора яратишни
ўзгалардан ўрганиб, ўзлаштириб бўлмаслигини, яъни бунинг туғма қобилият билан
эканлигини таъкидлайди [4]. Демак, метафора (умуман образ) ярата олиш учун
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киши алоҳида сифатларга эга бўлиши лозим. Хўш, бу қандай сифатлар? Бизнингча,
ушбу саволга жавобни бошлаб Абдулла Ориповнинг ўзидан излаш керак.
Абдулла Орипов ижодидаги фалсафийлик ”Она сайёра” шеърида ёрқин акс
этган. Шеърни
мутолаа қилар эканмиз, унда фикрлар ўта нозик,қатма-қат
метафорик маъно юкламалари билан чуқурлаша ва кенгая борганини кўрамиз.
Бундай фалсафий-эстетик маъно гуруҳланиши натижасида бадиий образнинг
тузилиши ўзига хос поэтик структурага (тузилишга) эга бўла боради. Шеър
қуйидаги мисралар билан бошланади:
Қаршимда Ер шарин суврати турар,
Салмоғи Қуванинг анорича бор.
Тим қора осмонда порлаб кўринар,
Шу жажжи сайёра кўркам,улуғвор. [2.210]
Шеърнинг ушбу кириш қисмида образнинг поэтик тузилишига экспозицион
кириш ҳосил қилинади. Аста-секин шоир тафаккуридаги онг оқими оддий тарзда
чизилган Ер шари образини фалсафий-мажозий маъно билан бойита боради:
Унга боқаману ушлайман ёқа,
Наҳот шу кўрганим рост бўлса,наҳот?
Наҳотки еримиз бир кичик соққа?
Наҳотки биз шунга жо бўлсак,ҳайҳот!..
Уммонлар кўринар қатра ёш мисол,
Чигит увоғича келмас тоғлар ҳам.
Қитъалар,денгизларафтода бир ҳол,
Бари бир нуқтага бўлиб олмиш жам.(Ўша жойда )
“Жажжи сайёра”,”бир кичик соққа”, уммонлар “қатра ёш”, тоғлар “чигит увоғи”
ва шу каби бир қатор муболаға, кичрайтириш, литота, истиора ( метафора ) каби
бадиий ифода ва тасвирий воситалар ёрдамида шоир “салмоғи Қуванинг анорича”
бўлган асосий поэтик образни тазод (зидлаш) усули билан улуғлаштира боради:
Сен ҳозир сувратсан кўзим ўнгида,
Эшита билмассан сўзимни балким.
Бир зумлик безовта ўйлар сўнгида
Яна рухсорингга тикиламан жим.
Бир ёнда ложувард Баҳри Муҳит бор,
Бир ёнда заъфарон Саҳрои Кабир.
Бир ёнда оқ сочли тоғлар пурвиқор,
Сенинг толеингга ўқийди такбир [2.211].
Энди Ер шари образи оддий-персонаж тимсол маъносидан мураккаб
тузилмага
эга
бўла
боради.
Бу
эса
шоирга
Ер
шари,
унинг
буюклиги,қудрати,инсоният учун ягона бешик, Галактикада танҳо ҳаёт манбаи
эканлиги ҳақидаги фалсафий-космогоник қарашларига, хулосаларига замин
яратади. Шеър поёнида турли элат ва миллатлар маскани бўлган сайёра тимсоли
билан лирик қаҳрамоннинг қайғули ва сурурли туйғулари чизгисидан яратилган
Ватан тимсоли бирлаша боради ва шоир ҳақли равишда шундай дейди:
.
Эллар тўзғиб ётар гул япроғидек
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Бир ён шоҳу гадо, бир ён дўст, ғаним.
Бир ёнда хаёлий Эрам боғидек
Буюк ва бетимсол менинг ватаним.
У менинг кўзимга ҳилолдай маҳваш,
Офтоб келар фақат унинг қошига.
О, она сайёра, бағрингни поклаш
Менинг Ватанимнинг тушган бошига (Ўша жойда).
Шеър мисраларини таҳлил қилишда давом этарканмиз,юқоридаги ҳолатни
таъминлаш шоирнинг фалсафий тафаккури зиммасига
тушганини осонгина
пайқаймиз. Натижада”Она сайёра” – ҳамма учун бир бутун ватандир” маъносидаги
жиддий хулосани чикаришга ишонч ҳосил қиламиз:
Мен ҳам бир ўғлингман,она сайёра,
Бағринг мен учун ҳам,ҳоки пок бўлсин.
Толеинг то абад бўлмасин қора,
Манглайинг оқ бўлсин,ярқироқ бўлсин. [2.207]
“ Поэтик образ – бу фақатгина шакл бўлмай,балки субъект ( лирик қаҳрамон )
туйғу тафаккури орқали янги маъно касб этиб кенгайиб ва мураккаблашиб борувчи
бадиий жараён ҳамдир” [5. 56].
Абдулла Ориповнинг “Гулливер” шеъри жаҳон халқлари мулкига айланган
асарга таяниб ёзилган. Шеърнинг қуйидаги мисраларига эътибор қаратайлик:
Атрофин улканлар қуршагани чоқ,
Гулливер заррадир, у – йўқ, у – ўлган.
Митти одамчалар қошида бироқ
Гулливер буюкдир, Гулливер – улкан [2, 326].
Бизнингча, шу банднинг ўзи мустақил ҳолда ҳам метафорик маънони
ифодалай олади. Бу ҳолда Гулливер метафораси улуғлар оёғига пояндоз бўлгани
ҳолда ўзидан паст мақомдагилар қаршисида “жажжи наполеон”га айланувчи
кишини характерлайди, шундайларга қаратилган эпиграмма бўлиб жаранглайди.
Балки, тушунувчилар доираси тор бўлиб қолишини ўйлагандир, ҳар ҳолда шоир
биринчи бандда Гулливернинг улканлар ва миттилар оламида бўлганини, яъни
асарнинг асосий мазмунини эслатиб ўтади. Ҳолбуки, машҳурлиги бундан асло
ортиқ бўлмаган ривоят билан мазмунан боғланувчи метафорик тўртликда эса изоҳ
берилмайди:
Бир йўл чеккасида ётибман нолон,
Чорасиз бўлсам-да, мен ҳам тирик жон.
Устимга отингнинг сояси тушди,
Жиловини нари тортсанг-чи, нодон! [2, 250]
Шеър Искандар Мақдуний билан файласуф Диогеннинг учрашуви ҳақидаги
антик ривоятга боғланади. Эмишки, офтобда исиниб ётгн Диоген ёнига отлиқ
Искандар келганида, файласуф зарра парво қилмай ётаверади. Жаҳли чиққан
жаҳонгир “Менинг кимлигимни биласанми?” деб дўқ уради, файласуф эса
хотиржам “Ким бўлсанг ҳам, нари тур: офтобни тўсяпсан!” дея жавоб қилади.
Тўртликнинг метафорик маъноси шу ривоят билан боғлиқ юзага чиқади ва бу
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фақир шоирнинг ўзини Искандар мисоли тутган кишига дуч келган ондаги аччиқ
кинояси сифатида тушунилиши мумкин. Яъни бунда лирик субъектнинг оний
кайфияти ифодаланса, “Гулливер”да инсон феъл-атворига оид фалсафий
умумлашма чиқариш мақсади устувор. Шуни эътиборга олинса, иккала ҳолда ҳам
шеър қурилиши ифода мақсадига мос амалга оширилган деган хулосага келиш
мумкин.
А.Ориповнинг турли ривоят, ҳикмат, ҳолат ва шу кабилар асосида метафорик
мушоҳада юритилган шерлари композициясига кўра турлича. Масалан, улардан
баъзилари шартли равишда “ўрама композиция” тархида қурилган дейиш мумкин.
Бу типдаги композициянинг моҳияти шуки, унда аввал асос (ривоят, ҳикмат, ҳолат
ва б.) келтирилади, кейин шеърнинг мавзуси ривожлантирилади ва охирида яна
асосга қайтган ҳолда хулоса ясалади. Масалан, шоирнинг “Бургут қисмати” шеъри
худди шу тартибда қурилган бўлиб, биринчи банди мана бундай:
Қулоққа чалинар гоҳи-гоҳида
Шундай бир ривоят, шундай бир ўгит:
Ночору ноилож қолган чоғида
Ўзини тошларга урармиш бургут. [2.266]
Бургут билан боғлиқ ривоятни келтиргач, шоир II-IV бандларда яратганга
илтижо қилади, илтижолари кексаларимизнинг дуоларига ҳамоҳанг бўлиб,
қуйидаги тартибда ўсиб борадики, қисқача мазмуни бундай: “меҳрингдан мосуво
этма” – (ўзингдан бегона этма), “дўстга зор, душманга зор этма” – “қариганда
бировга, ҳатто фарзандлар қўлига қаратиб қўйма” – қаноат бер, токи “такаббур
зотлар” қаршисида бош эгиб юрмай. Шу илтижолардан сўнг охирги бандда поэтик
мушоҳадалар хулосаланади:
Қарайман сарғайган тунд қуёшимга,
Секин оғиб борар умрнинг туни.
Магар раҳм этмасанг тушсин бошимга,
Майли ўша ночор бургутнинг куни [2. 266].
Кўряпмизки, охирги банд биринчисига боғланади ва гўё орадаги шоир
мушоҳадаларини “ўраб” туради. Яъни метафорик маънонинг юзага чиқиши мана бу
тартибда амалга ошади: ривоят келтирилади – кексалик остонасига оёқ қўйган
кишининг ўз эртаси ҳақидаги мушоҳадалари берилади – ривоятга қайтиб хулоса
ясалади.
А.Орипов ёзувчи Ш.Бўтаев билан суҳбатида бундай дейди: “Теварак
атрофдаги нарсаларга – дарахтларга, гулларга, гиёҳларга ҳамманинг ҳам нигоҳи
тушади. Сиз кўрган-билган воқеа-ҳодисалардан ёнингиздаги ўртоғингиз ҳам воқиф
бўлади. Бироқ, улардан таъсирланиш ҳар хил. Биров йиқилган дарахтга кўзёшсиз
қарай олмаса, биров одамни бўғизлашса ҳам лоқайдгина кузатади...” [2, 346]
Кўряпмизки, бу ерда гап санъаткор учун энг муҳим сифат – таъсирланиш ҳақида
боряпти ва уни ижодга туртки берувчи илк омил санаш керак. Албатта, шоир тўғри
таъкидлаётганидек, таъсирланиш даражаси ҳар кимда ҳар хил. Шу билан бирга,
таъсирланиш билан таъсирчанликни ҳам фарқлаш керак. Таъсирчанлик кўпчиликка
хос, лекин ҳаммада ҳам ташқи оламдан олинган таассурот бадиий мушоҳадага
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етакламай, бошқа йўллар билан (йиғлаб-сиқташ, ғамга чўкиш, қувониш ва ҳоказо)
қондирилади. Аксинча, таассурот ижодкорнинг қалбини ҳисларга тўлдиради,
уларни бадиий мушоҳада кучи билан идрок этиш ва ифодалаш эҳтиёжини
туғдиради. Яна А.Ориповнинг ўзига мурожаат этамиз: “Мен негалигини ўзим ҳам
билмаган ҳолда тўкилаётган япроқларга, юлдузларга боқиб хўрсинган вақтларим
бўлган... Нималарнидир айтгим, тўлиб турган юрагимни қоғозга туширгим
келарди...” (ўша жойда)
Шеърият ҳақида гап кетганда, энг аввал унинг тасвир предмети инсон ҳистуйғулари эканлиги, инсон қалбини тадқиқ этиши айтилади. Инсон қалби эса
чексиз бир уммон. Ундаги эврилишлар, туйғулар жилвасини аташ учун ҳар доим
ҳам сўз топилавермайди. Шунинг учун шеър образ яратади, ўз навбатида, образ
шоир учун ўша ҳис-туйғуни ифодалашга, шеърхон учун эса қайта ҳис қилиб
кўришга имкон яратади. Худди шу нуқтада лисоний метафора билан поэтик
метафора орасидаги фарқни кўриш мумкин. Поэтик метафора – образ, у лисоний
метафора каби аташга эмас, балки ифодалашга қаратилгандир. Зеро, поэтик
метафора сўз ёки сўзлардан таркиб топувчи матн бўлгани ҳолда, унда ифода сўз (ёки
сўз бирикмаси, гап, матн) воситасида эмас, балки унинг ёрдамида яратилган образ
орқали амалга ошади. Демак, биз оддий ҳақиқат сифатида қабул қиладиган “бадиий
адабиёт сўз воситасида иш кўради, сўз воситасида ифодалайди” [6.25]. деган қарашни
ҳам шундан келиб чиққан ҳолда тушуниш керак бўлади. Яъни сўз бадиий адабиётда
образ яратиш воситасидирки, унинг ёрдамида сўз санъатининг ифода воситаси
бўлмиш образ яратилади.
Ўзбекистон халқ шоири Абдулла Ориповнинг “Минораи Калон тепасидаги
лайлак” шеъри турли талқинларга имкон берадиган, ўз вақтида шоирга турли хил
маломатлар келтирган метафорик характердаги шеърлардандир. Шу ўринда айтиш
керакки, биз шўро даврида адабий асарлардан “ғоявий хато” излашни гўё йўқ ердан
айб излаш, шунчаки тирноқ остидан кир қидириш деб тушунамиз. Бу тўғри эмас.
Чунки ҳақиқатан ҳам шўро даврида яратилган кўплаб асарларда, жумладан,
А.Орипов асарларида жамиятдаги мавжуд ҳолатдан норозилик оҳанглари бўлган.
Норозиликни эса шўро даври ижодкорлари образ қатига яшириб ифодалашга
мажбур эдилар. Демак, ҳақиқатда мафкура ҳимоясига отланган танқидчилар
образдаги кўплаб маънолардан бирини очишган ва уни мафкура нуқтаи назаридан
қоралаганлар. Жумладан, “Минораи Калон тепасидаги лайлак” шеърини ўқисак,
унда ийҳом санъатидаги каби яқин ва узоқ маънолар борлигини кўриш мумкин. Уч
бандли шеърнинг биринчи бандида шоир бундай дейди:
Ташлаб кетди бу шаҳарни беклар, амирлар,
Ташлаб кетди бу шаҳарни ислом шавкати.
Ташлаб кетди бу шаҳарни шайхлар, кабирлар,
Ташлаб кетди маҳмадона Манғит давлати. [2.266]
Ушбу сатрлар шўро мафкурасига мос, чунки ундан “Бухорони “қора кучлар,
текинхўр эксплуататорлар ташлаб кетди” деган маъно чиқаверади. Лекин иккинчи
банднинг дастлабки икки мисраси маънони бошқа ўзанга буриб юбориши мумкин:
Булбуллар ҳам кетди бундан кўзини ёшлаб,
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Товуслар ҳам қайларгадир аста йўқолди...
Адабий анъанамизда булбулнинг ижод, завқ-шавқ, ишқ-муҳаббат, товуснинг
эса гўзаллик рамзи сифатида ўрин олганини эсласак, биринчи банд билан семантик
зиддият юзага келганини кўрамиз. Лекин кейинги икки мисрада:
Фақат бир қуш бу шаҳарни кетмади ташлаб,
Фақат лайлак Бухорода мангуга қолди, –
дейилгани худди булбул ва товус образлари ўзгача маъно ифодалаш учун эмас,
балки қаршилантир иш орқали лайлакнинг садоқатини бўрттириб кўрсатиш учун
ишлатилган деган тасаввур ҳосил қилади. Яъни бу ҳол ҳақиқатда ифодалаш кўзда
тутилган маънони яна яширади. Ниҳоят, охирги бандда ўқиймиз:
Мен бу ҳолга ҳайрон бўлиб боқдим ҳар сафар,
Бир шеър излаб Бухорони кезаркан узоқ.
Ажаб, қушнинг оёқлари ғўзага ўхшар,
Қанотлари эса унинг пахтадек оппоқ. [2.266]
Иккинчи бандда лайлакнинг садоқати бўрттирилгани сабабли бундан “пахта
ҳам юртимизга шундай садоқатли” деган мафкура нуқтаи назаридан “ижобий”
маънони ҳам эплаб чиқариш (аниқроғи, мен шундай демоқчиман дея ўзни оқлаш)
мумкин. Икинчи томондан, қулоғи бор одам булбул ва товус – завқ-шавқ билан
яшаш, ижод, гўзаллик каби эзгуликлар ўрнида биргина пахта қолди, пахтадан
бошқа ҳеч вақомиз қолмаяпти деган ташвишли бонгни ҳам эшита олади. Шеърнинг
бундай қурилиши, аслида, шўро даври шароитида, яъни мафкура тазйиқи остида
туриб ҳам юракдагини айтиш эҳтиёжини қондиришга интилиш туфайли
шаклланган услуб хусусиятидир. Бундай услубда ёзилган шеърлар шўро даврида
ижод қилган Чўлпондан бошлаб мустабид тузумнинг сўнгги йилларида қўлига
қалам олган шоирлар ижодида ҳам учрайди. Зеро, шўро шароитида метафора,
жумладан, шеър-метафора кўнгилдагини ифода этишнинг эҳтимол ягона йўли
бўлиб қолган. Бошқача айтсак, бу даврда шеър-метафора А.Орипов “Эски қудуқ”
шеърида етишмаётганидан нолиган “қудуқ” вазифасини бажарган дейиш мумкин.
А.Ориповнинг Шарқ ривоятлари йўлида ёзилган “Ҳангома”, “Эчки” каби
воқеабанд шеърлари борки, уларда тасвирланган воқеа яхлит ҳолда метафорик
маъно ҳам касб этади. Уларда ҳикоя қилинган воқеа бевосита маъносида ҳам
тушунилаверади, яъни кўчма ва ўз маънолар бир-бирига ҳалақит қилмайди, шу
жиҳатига кўра уларни ҳам шеър-метафоралар дейиш мумкин. “Ҳангома” шеъри,
албатта, шунчаки ҳангома учун ёзилган эмас: унинг асосида ётган воқеа шоир учун
қайсидир жиҳати билан эстетик қиммат касб этган. Йўқса у шеър қилинмаган
бўларди. Ахир, киши ҳаётида эшитган, кўрган-билган ҳангомадан кўпи борми?
Эстетик қиммат касб этган деганни қандай тушуниш керак? Айтмоқчимизки, ўша
воқеа шеър ёзилган пайтда шоирни ўйлатган бирон бир муаммога ечим, муайян
бир ҳаётий ҳолатга жавоб ёки муносабат ифодаси бўлган. Сезган бўлсангиз, биз бу
ерда А.Потебнянинг масал ҳақидаги фикрларига эргашмоқдамиз. А.Потебня антик
юнон масалларининг кўпи аниқ бир ижтимоий ҳодиса билан боғлиқ яратилган
дейди [7.148]. Фақат вақт ўтиб масалнинг яратилишига сабаб бўлган ижтимоий
ҳодисани одамлар унутадилар. Натижада масалда тасвирланган воқеада
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умумлаштирилганлик, универсаллик хусусиятлари кучаяди ва у метафорик тарзда
бошқа ҳодисаларнинг моҳиятини очишга хизмат қила бошлайди. Шунга ўхшаб,
А.Орипов ҳам шеърни ёзган пайтда воқеада ҳикмат кўрган, лекин шеърда ҳикматни
ифода этмаган, воқеани тасвирлаш билан чекланган. Лекин воқеанинг ўзи, аниқроғи,
унинг шеърда муайян бир тартибда тасвирланиши – шеърнинг ички структураси
фаол ўқувчи онгида кўчма маънони шакллантириш учун етарли. Қизиқарли,
латифанамо бўлгани учун шеър воқеаси кўпчиликнинг ёдида қолади ва у
шахслараро мулоқотда масал функциясини бажара бошлайди. Масалан, мос ҳаётий
ҳолатда кимдир “Йўлни эшак бошлади, От эргашди лўкиллаб” [2.207] деса бўлди,
кўпчликнинг ёдига шеър келади, шеър мазмуни ҳолат билан боғланади ва
хаёллардан “охири бахайр бўлсин” деган ўй ўтади. Яъни бу ўринда образ ҳаётий
ҳолатга муносабатни ифодалашга, уни мушоҳада қилиш ва тўғри йўлни белгилашга
хизмат қилади. Кўрамизки, “Ҳангома”да А.Ориповнинг кўплаб шеърларида
кузатилувчи шарқона донишмандлик воқеада мужассам ифодасини топган.
Ўзининг қурилиши, ифода тарзига кўра шоирнинг “Шарқ ҳикояти”, “Эчки”
каби шеърлари ҳам “Ҳангома”га ўхшашки, юқоридаги гапларни уларга нисбатан
ҳам бемалол айтиш мумкин. Фақат “Шарқ ҳикояти” шеърида кўчма маъно муаллиф
томонидан шакллантирилган бўлиб, унда шеър-аллегория хусусиятлари устунроқ.
Маълумки, халқ оғзаки ижодида “Шарқ ҳикояти” шеъридаги воқеанинг турли
вариантлари мавжуд. Лекин бу шоир ўша вариантлардан бирини ёки
умумлаштирган ҳолда шеърга солди дегани эмас. Шоир уни ижодий қайта
ишлайди, воқеанинг янги маъно қирраларини очадики, бу шеърнинг якунловчи
бандида акс этади:
Қондошликнинг миллион йиллик
Ришталари узилди.
Ўртага бир эшак тушиб
Оралари бузилди [2.327].
Агар ривоятнинг халқ ижодидаги вариантларида: 1) “эл оғзига элак тутиб бўлармиди,
нимаики қилма, ундан ўян қидирувчилар ҳамиша топилади” ва 2) “одам ўзгаларнинг нима
дейишига қараб эмас, ақл-фаросати билан иш қилмоғи керак” деган маънолар келиб
чиқса, А.Орипов маъно урғусини кишилар орасини бузувчилирга кўчиради, уларни
эшакка менгзайди. Шоирнинг кашфи туфайли ривоят ўзининг янги умрини
бошласа ажаб эмас. Чунки энди “ўртага бир эшак тушиб...” дейилсаёқ кўпчилик
ёдига шу шеър келади, демак, у энди “масал”, яъни мос ҳаётий ҳолатларнинг ечими
сифатида мулоқотда фаол яшайверади. Кўряпмизки, “Ҳангома” билан “Шарқ
ҳикояти” шеърлари кўп жиҳатдан ўхшаш, уларнинг орасидаги фарқ кейингисида
кўчма маънога очиқ ишора борлиги билан белгиланади.
Абдулла Орипов ижодида 80-йилларга томон аллегория характеридаги
шеърлар ва шеър-аллегориялар салмоқлироқ ўрин тута бошлайдики, бу ижтимоий
шароитнинг ўзгариб бориши, яъни сўз айтиш имконининг кенгайиб бориши ва
адабиёт зиммасидаги ташвиқий функциянинг долзарблашуви билан боғлиқдир.
Шоир шеъриятидаги меҳнаткаш халқ руҳи ифодаси, халқимиз маданий меросидаги
мавжуд ғояларнинг даврга ҳамнафас ҳолда жаранглаши ҳамда поэтик тасвир ва халқ
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тили алоқалари ижодкор бадиий оламининг ўзига хос қирраларини кашф этишга
хизмат қилаверади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Аристотель. Риторика. Поэтика.- М. Лабиринт, 2000 С.264
2. Абдулла Орипов. Танланган асарлар. Тўрт жилдлик. 1-4-жилд. – Т., Адабиёт ва
санъат нашриёти. 2000. 346 б.
3. Борев Ю. Эстетика.- М.,1987.- С.212
4. Арасту. Поэтика. Ахлоқи кабир. Риторика. – Т., “Янги аср авлоди”, 2011. 352 б.
5. Шарафиддинов О. Биринчи мўъжиза. – Т., 1979.178 б.
6. Қуронов Д. Адабиёт назарияси асослари. – Тошкент, 2018.224 б.
7. А. Потебня. Эстетика и поэтика. – М., 1976. С.429
НЕМИС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ СОМАТИК ФРАЗЕОЛОГИК
БИРЛИКЛАРНИ ТАРЖИМА ҚИЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИ
Нуруллаев Хасан Тўхтаевич
Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти
Хорижий тиллар кафедраси ўқитувчиси
Aннотация: Мазкур мақолада немис ва ўзбек тилларидаги соматик фразеологик
бирликларни таржима қилишда юзага келадиган муаммолар ва ўзига хос жиҳатлар ёритиб
берилди, эътиборга олиниши керак бўлган муҳим омилларга тўхталиб ўтилди,
шунингдек, фразеологизмларнинг таржимасидаги проблематик доирани таҳлил қилган
тилшуносларнинг назарий фикрлари келтирилди. Фразеологизмларни таржима қилишда
уларнинг ўта мураккаб мазмун структурасига эгалиги ва натижада иккинчи тилда унинг
бутунлай бир хил семантик тузилишга эга муқобил вариантинини топиш мураккаб
жараёндир. Мақолада ушбу масалалар мухтасар таҳлил қилинган.
Калит сўзлар: соматик фразеологик бирликлар, муқобиллик, таржима,
таснифлаш, новербал, денотатив мазмун, миллий ўзига хослик, ички омил, ташқи омил
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ НА НЕМЕЦКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
Нуруллаев Хасан Тухтаевич
Каршинский инженерно-экономический институт
Преподаватель кафедры иностранных языков
Аннотация: В данной статье излагаются проблемы и особенности перевода
соматических фразеологизмов на немецком и узбекском языках, а также описываются
важные факторы, которые необходимо учитывать, а также теоретические мнения
лингвистов, которые проанализировали проблемные рамки перевода фразеологии. При
переводе фразеологии они имеют очень сложную структуру смысла, и в результате,
трудно найти эквиваленты на втором языке с полностью семантической структурой.. В
статье кратко анализируются эти проблемы.
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